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ABSTRAKT
Sistemi i pensioneve në formën e tij më optimale duhet të përmbajë disa karakteristika të
cilat deri diku mund të quhen dhe standarde të sistemit të pensioneve: Të jetë një sistem
i qëndrueshëm nga ana fiskale, të jetë një sistem që të sigurojë stimuj për formalizimin e
tregut të punës, të jetë një sistem që të garantojë pensione të arsyeshme për të gjithë
individët (Muir & Turner, 2012).
Megjithatë, edhe vendi ynë si shumë vende të tjera të tranzicionit, ka përjetuar një rritje
të nivelit të informalitetit të krahut të punës, gjë që ka sjellë të ardhura të kufizuara nga
kontributet e pagave, ndërsa përballet me barrën e mbështetjes të disa brezave të të
moshuarve, shumica prej të cilëve gëzojnë të drejtën e pensionit të plotë, zgjedhin të
deklarojnë të ardhura më të ulëta dhe e kalojnë pjesën me të madhe të karrierës së tyre të
punësimit në sektorin informal. Në modelin aktual të sistemit të pensioneve ka mangësi
të mëdha, të cilat evoluan si arnime për të korrigjuar problemet e mëparshme.

I

MIRËNJOHJE DHE FALENDERIME
Është e arsyeshme dhe e nevojshme që edhe unë sikurse shumë studentë që arrijnë në këtë
moment të rëndësishëm, të e fillojnë këtë me falënderimin për të gjithë ata që më
ndihmuan dhe më dhanë besim dhe motivacion për të e realizuar këtë Punim të Diplomës
së Bachelor-it në fakultetin për Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi.
Jam mirënjohëse tani dhe do të jam në të ardhmen për të gjithë ata që në një mënyrë më
përkrahën të arrijë deri këtu, por, sinqerisht në veçanti e falënderoj mentorin tim të temës
profesorin e nderuar dhe të respektuar Prof. Dr. Ylber Limani, pa të cilin ky studim nuk
do të ishte i mundur në këtë formë në të cilën është tani. Me një vlerë karizmatike, me një
ndikim pozitiv në çdo moment gjatë shkrimit të kësaj teme, Profesori tregoi dinjitet dhe
integritet në dhënien udhëzimeve, mirëkuptimit, durimit, këshillave, metodave, ideve dhe
motivimit. Kjo bëri që unë tani e përfundova këtë sfidë të parë serioze jetësore, por të
papërsëritshme. Mentori jo vetëm që më udhëzoi në krijimin e një plani dinamik, por më
udhëzoi se si të vendoset strukturë në jetë, si të menaxhohet koha, si të arrihet më shumë
duke shpenzuar më pakë dhe shumë të tjera. Udhëheqja e procesit të shkrimit të kësaj
teme më bëri që krahas hulumtimit të pandërprerë të shkruaj me motivacion dhe me
pasion. Kjo përvojë më mundësoi dhe më pasuroi me njohuri të reja, shkathtësi dhe
eksperiencë që në realitet nuk i kisha parashikuar.
Padyshim se këshillat e profesorëve të UBT-së të marra gjatë gjithë studimit do të janë të
paharrueshme dhe do të janë gjithmonë me mua në rrugëtimin sfidues drejt zhvillimit dhe
karrierës.
Falënderime të pakursyera do të shprehja për familjen time që më përkrahu pandërprerë
gjatë të gjitha viteve të studimit. Patjetër se do të jet i meritueshëm falënderimi edh te
stafi i UBT-së që kontribuoi në ngritjen dhe zhvillimin tim profesional dhe edukativ.
Gjithashtu e falënderoj edhe shoqërinë në vendin e punës të cilët me një humor të
këndshëm dhe me një zemërgjerësi kontribuuan në këtë ditë të rëndësishme për mua.
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1. HYRJE
Qëllimi i këtij hulumtimi është analizimi i mundësive të formimit të një sistemi të
pensioneve në Kosovë, si një prej segmenteve kryesor dhe i rëndësishëm i sigurimeve
shoqërore dhe si nënsistem i rëndësishëm i buxhetit në Kosovë, që ka një ndërlidhje të
fuqishme me institucionet financiare dhe me zhvillimin ekonomik dhe shoqëror në
përgjithësi.
Ky qëllim është arritur përmes disa hapave themelore të ndërmarra. Hapi i parë që paraqet
studimin e gjendjes aktuale Kosovë në fushën e sistemit pensionale dhe prezantimi
deskriptive dhe analitik i kësaj gjendjes.
Objektivë tjetër apo hapi që është ndërmarrë në këtë hulumtim është paraqitja e kontekstit
të gjendjes së përgjithshme sociale, të natalitetit, të punësimit si dhe papunësisë dhe
varfërinë. Varfëria paraqet njërin nga çështjet me urgjencë sociale dhe ekonomike për
Kosovë
Problemet sociale në Kosovë janë si pasojë e problemeve që e kanë përcjellë Kosovën në
të kaluarën si dhe politikave diskriminuese të udhëhequra nga serbet. E gjitha kjo ka
dëmtuar sektorin privat të ekonomisë, si në ekonominë familjare , plaçkitjet e parave të
gatshme, rrënimi ose djega 40% të shtëpive të banimit, pajisjeve shtëpiake ,dëmet në
zejtari si dhe bujqësi kanë ndikuar në buxhetin e Kosovës ku ka shkaktuar zvogëlimin e
të hyrave për familje deri në 70%.
Ky qëllim është realizuar me anë të objektivave të ndryshme duke filluar me hulumtim të
literaturës dhe dokumentacionit zyrtar të Kosovës, apo edhe aty ku është përfshirë
Kosova, Shqipëria dhe në të gjitha shtetet në botë, financat publike janë ndërtuar,
zhvilluar dhe reformuar karshi ndryshimeve të sistemit politik dhe ekonomik.
Nga literatura është bërë e njohur gjendja që tregon se Shteti dhe sistemi fiskal janë në
ndërlidhmëni funksionale njëri me tjetrin, kur kemi parasysh mbi rolin e shtetit në
ekonomi dhe ndërtimin e sistemit fiskal në përgjithësi.
Kosova momentalisht nuk ka sistem pensional i cili deri në një masë të caktuar
funksionon , gjë që është karakteristike veçues përkundrejt vendeve tjera të kalibrit të
njëjtë.

Hulumtimi ka treguar se janë bërë përpjekje për të gjetur një zgjidhje të
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pranueshme edhe nga shteti edhe nga pensionistët, por kjo nuk ka ndodhur pothuajse
asnjëherë duke marrë parasysh se ka edhe një seri ligjesh dhe rregulloresh të cilat nuk
janë ose janë jofunksionale .
Për këtë , dhe për arsye tjera hulumtimi konkludon se është jetike që ndërtimi i këtij
sistemi të bëhet në baza krejtësisht të reja siç janë rrethanat ekonomike të bazuara në
konceptin e ekonomisë së hapur të tregut si dhe në privatizim dhe ndërmarrësi, në
liberalizimin ekonomik, në parimet e shtetit ligjor, drejtësinë sociale dhe në trendët e
globalizimit të ekonomisë, ato të cilat duhet të respektohen gjatë ndërtimit të sistemit të
ri.
Në këtë punim është përdorur metoda përshkruese ku pak a shumë jemi fokusuar në bazë
të njohurive për gjendjen në Kosovë, pastaj kemi përdorur shembuj të ndryshëm përmes
metodës sasiore që të jemi më të qartë jo vetëm në kuadrin teorik por edhe praktik.
Ekzistojnë 3 sisteme të sigurimeve shoqërore që janë:
•

Sistemi bazë

•

Sistemi suplementar

•

Sistemi i sigurisë individuale

•

Sistemi/et bazë përgjithësisht janë sisteme të detyrueshme, aplikohen për të
gjithë, mbrojnë qytetarët nga sëmundjet, invaliditeti, pensionet dhe garantohen
nga shteti.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Kriteret dhe llojet e kontributeve

Pensionet janë një mekanizëm për të reduktuar rrezikun e varfërisë në mesin e të
moshuarve dhe një mjet për të siguruar të ardhura të qëndrueshme gjatë gjithë jetës për
të ruajtur standardet e jetesës gjatë daljes në pension; prandaj, politikat e pensioneve të
ketë ndikimin më të madh në gjendjen ekonomike të personave të moshuar, dhe kështu
duke ndikuar ne jetën e tyre sociale duke u prekur nga varfëria.
Në shtetet bashkëkohore, pa marrë parasysh rregullimin shtetëror, politikën ekonomike
dhe sistemin ekonomik që aplikon, modelin e organizimit dhe të pozitës, për të
funksionuar shteti dhe ekonomia kombëtare duhet të funksionojë sistemi dhe politikat
fiskale të tyre.
Në këtë drejtim, ekonomitë kombëtare të shteteve të ndryshme kanë ndërtuar bazën e vet
fiskale duke aplikuar lloje të ndryshme të instrumenteve të të ardhurave, që përbëhen nga
llojet e ndryshme të tatimeve direkte dhe indirekte, të kontributeve, taksave, doganave e
formave të tjera, të cilat përcaktojnë politikën e shpenzimeve publike dhe me këtë
ndërtojnë sistemin buxhetor (Kryeziu, 2012).
Të gjitha llojet e instrumenteve fiskale janë të rregulluara me dispozita ligjore dhe të
miratuara nga parlamentet e shteteve, të cilat i respektojnë të gjithë personat fizikë dhe
juridikë të atyre shteteve.
Në Kosovë, në rrethanat aktuale, politika e përcaktimit të instrumenteve fiskale në
formimin e të ardhurave ishte i orientuar me kontribute të personave fizikë dhe juridikë.
Kontributet ishin të përcaktuara me vendime dhe rregullore, të cilat i përcaktonin kriteret
që ishin obligative.
Kontributet - janë një marrje e obliguar e një pjese të fitimit të realizuar nga individë të
caktuar. Kontributet kryesisht i paguajnë një rreth i ngushtë i qytetarëve, të cilët më vono
këta persona kanë përfitime të drejtpërdrejt prej fondeve të krijuara nga këto kontribute.
Kontributet paguhen në fonde të veçanta, ku secili ka për detyrë të financojë një program
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social të caktuar, (si p.sh. sigurimi shëndetësor, pensionet, ose mbrojtja sociale dhe
papunësia). Kontributet paguhen nga punëdhënësit dhe të punësuarit, duke u zbritur nga
paga e tyre. Kontributet, gjithashtu mund të paguhen nga individë të vetëpunësuar dhe
nga persona joaktiv. Pagesa e kontributeve përcakton edhe personin përfitues në rast të
materializimit të rrezikut të siguruar. Anëtaret e familjes së kontribuesve janë shpesh
gjithashtu të siguruar mbi bazën e kontributeve të paguara nga përfituesi i të ardhurave të
familjes (Gubbels, Snelbecker & Zezulin, 2007).
Dallimet kryesore në mes të kontributeve dhe tatimeve janë ato se kontributet i paguajnë
një kategori e caktuar e personave fizikë dhe juridikë dhe nuk ekziston përgjithësia e
obligimeve sikurse të tatimet, sidomos te të gjithë personat fizikë dhe juridikë të cilët
posedojnë pasuri apo ushtrojnë aktivitetet ekonomike (Qeveria e Kosovës, 2016).
Obliguesit e kontributeve shpërblehen më vonë nga shteti, ndërsa nga paguesit e tatimit
nuk është e thënë që gjithmonë të përfitojnë të njëjtit persona nga fondet që krijohen prej
tatimeve. Dallimet në mes kontributeve dhe taksave janë se obliguesit e kontributeve janë
të detyruar të i paguajnë mjete pa marrë parasysh se në çfarë mase do të shpërblehen më
vonë prej fondeve të krijuara.
Në trajtimet e shumta të financave publike nuk ekzistojnë pikëpamje të njëjta, përkatësisht
të përbashkëta për karakterin, rëndësinë si dhe elementet që kanë kontributet si
instrumente fiskale.
Marrë në përgjithësi kontributet si instrumente fiskale kanë elemente të ngjashme dhe të
ndryshme në krahasim me instrumentet tjera fiskale.
Elementet e ngjashme janë në atë se kontributet janë instrumente fiskale të cilat formojnë
të ardhura publike dhe paguhen për një qëllim të caktuar sikurse që janë edhe instrumentet
e tjera, ndërsa elementet e ndryshme janë në atë se kontributet i paguajnë personat e
caktuar, nuk ekziston përgjithësia e obligimit të tyre dhe se përfitimet prej kontributet
mund të maten (Holzman, 2008).
Derisa nga instrumentet e tjera fiskale si për shembull, tatimet, taksat dhe ato jo fiskale
përfitojnë rrethi më i gjërë i banorëve e që manifestohet elementi i shpërblimit, ndërsa te
kontributet paguajnë dhe përfitojnë rrethi më i ngushto i personave, vetëm ata që i
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paguajnë mjetet në emër të kontributeve. Me një fjalë kontributet janë të ardhura publike
të cilat grumbullohen nga personat caktuar si dhe për qëllime të caktuara.
Në Kosovë, funksionojnë kontributet si instrumente por që janë të njohura si kontribute
të financimit të pensioneve, përkatësisht kontribute të kursimeve individuale. Në bazë të
Rregullores Nr. 2005/20 e të ndryshimit të Rregullores Nr. 2001/35 mbi pensionet në
Kosovë, nenit 7 përcakton veprimet dhe aktivitetet mbi arkëtimin e kontributeve për
financimin e pensioneve të kursimeve pensionale si dhe financimin e kontributeve
pensionale (Muir & Turner, 2012).
Lidhur me arkëtimin e kontributeve, çdo punëdhënës është i obliguar që të kontribuojë në
emër të punonjësve të vet në Fondin e kursimeve pensionale. Për këtë punonjësit
obligohen që të kontribuojnë në emër të vet në kursimet pensionale.
Punëdhënësit dhe punonjësit paguajnë nga dita e parë të punësimit te punëdhënësi, për
punonjësit që kanë moshën tetëmbëdhjetëvjeçare (18) dhe përfundojnë kur punonjësi
arrin moshën e pensionimit.
Ndërsa, për financimin e kursimeve pensionale çdo punëdhënës paguan një shumë prej
pesë për qind (10%) të rrogave të përgjithshme të të gjithë punonjësve dhe çdo punonjës
paguan një shumë prej pesë për qind (10%) të rrogës së tërësishme të tij.
Shembull përllogaritja e pagës:

Tabela 1. Llogaritja bruto e pagës

Burimi: ATK, 2016
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Në Republikën e Kosovës aktualisht funksionojnë këto tatime:
1. Doganat dhe Akciza,
2. Tatimi i Paragjykuar,
3. Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
4. Tatimi mbi të Ardhurat,
5. Tatimi mbi Korporatat,
6. Tatimi në Pronë,
7. Taksat,
8. Kontributet

2.2 Kontributet dhe Fondi Pensional

Mjetet financiare të paguara në emër të kontributeve të personave fizikë dhe juridikë
krijohet fondi pensional i cili aktualisht është i njohur si Trusti i kursimeve pensionale të
Kosovës).Fondi Pensional i Kosovës është i mbështetur dhe i rregulluar me Ligji Nr.
03/L-084 i cili ndryshoi Rregulloren Nr. 2005/20 për Pensionet në Kosovë, me të cilin
Trusti-t të pensioneve iu janë dhënë kompetencat dhe të drejtat e administrimit e të
menaxhimit të fondit (ATK, 2012).
Në Kosovë funksionon sistemi i investimeve të pensioneve, është një sistemi modern,
përmes të cilit punëtori nuk rëndohet shumë me lartësinë e pagesave duke aplikuar normë
të ulët të kontributit. Sistemi pensional në Kosovë është i përbërë prej tri shtyllave
kryesore:
1. Pensioni i shtyllës së parë që përbënë pensionin bazë të moshës së vjetër mbi 65 vjeç.
Këto mjete burimin e tyre e kanë nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës dhe që këto mjete
administrohen nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale.
2. Pensioni i shtyllës së dytë administrohet nga Trusti i Kursimeve Pensionale te Kosovës
(TKPK) - një organ i themeluar nga Kuvendi i Kosovës, dhe te rregullohen dhe
mbikëqyren nga BQ. Kjo shtyllë përfshin kursimet pensionale që paguhen nga
punëdhënësit dhe punëtorët prej pagës bruto të punëtorit (minimumi 5 për qind dhe
maksimumi 15 për qind), në të cilën këto mjete menaxhohen dhe administrohen nga
12

Trust-i i pensioneve, dhe 3 Pensioni i shtyllës së tretë janë mjetet të cilat paguhen në baza
vullnetare të individëve ose të punëdhënësve në Fonde Suplementare Vullnetare. Në
vendet e rajonit aplikohen dy sisteme të pensioneve, sistemi i investimeve dhe sistemi i
transfereve. Prandaj edhe sa i përket

vendeve të rajonit që aplikojnë skemës së

pensioneve, ekzistojnë dallime në mes tyre. Kështu, disa nga vendet aplikojnë skemën
pensionale të investimeve do të thotë paguajnë kontribute të detyrueshme në shtyllën e
dytë, siç janë: Bullgaria filloi të aplikoj këtë sistem nga viti 2000, Kroacia nga viti 2002,
dhe Maqedonia nga viti 2005. Ndërsa, skemën pensionale të transfereve aktualisht ende
e aplikojnë këto shtete të rajonit, si Shqipëria, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina dhe
Serbia.
3. Pensioni i shtyllës së III- rregullorja mbi pensionet e njohur si një numër i madh i
marrëveshjeve të pensioneve ka qenë e vendosur në Kosovë nga ndërmarrjet individuale
përveç pensioneve të ofruara nga shteti. Këto ishin plane profesionale të përcaktuara
kryesisht nga shteti ose në pronësi shoqërore të ndërmarrjeve. Kjo përfshinë kompanitë
si Telekomi(PTK) dhe të energjisë elektrike (KEK). Megjithatë në përputhje me reformën
e përgjithshme ekonomike dhe privatizimin e planifikuar të aseteve të tilla. Pritet që
pensionet e ndërmarrjeve të tilla nuk do të marrë ndonjë mbështetje nga shteti dhe duhet
të mbështetet nga kontributet e punëdhënësit.
Roli i rregullimit të konkurrencës është për të siguruar që pjesëmarrësit e tregut nuk do
ti shmangen fuqisë së tregut për të rregulluar çmimet për një furnizim më të mirë apo
reduktimin e një të mirë, ose për të shitur për konsumatorët e preferuar me një çmim të
ulet (ATK, 2010).

2.3 Dogana dhe sistemi doganor

Historikisht dogana ka lindur së bashku me lindjen dhe zhvillimin e shtetit. Megjithatë
roli dhe misioni i saj ka mbetur i pa ndryshuar për mijëra vjet. Në kohët e sotme kur
liberalizimi dhe integrimi i tregjeve i ka zënë vendin proteksionizmit, dogana ka marrë
një rol të ri që ka të bëjë më lehtësimin e tregtisë dhe mbrojtjen e komunitetit në
përgjithësi. Në shtetet ku funksion dogana, taksa doganore paguhet sipas tarifës doganore,
ndërsa me tarifën doganore caktohen shkallët që zbatohen me doganimin e mallit. Në
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Ligjin doganor hollësisht janë përcaktuar çështjet që kanë të bëjnë me përllogaritjen dhe
caktimin e taksës doganore. Ndërsa, procedura doganore i përfshinë këto karakteristika,
ndër të cilat: deklarimi i mallrave për t’i vënë në qarkullim të lirë, magazinimi, importi
dhe eksporti i përkohshëm, transiti, importi dhe eksporti, përcaktimi i debisë doganore,
arkëtimi, kthimi dhe lirimi nga pagimi i taksës doganore. Ndër Rregulloret e para që janë
nxjerr dhe fuqizuar pas luftës e që kanë të bëjnë me sistemin e instrumenteve tatimore,
kanë funksionin dhe karakterin e politikës fiskale.

2.4 Sistemet pensionale dhe Trusti

Në ekonomitë kombëtare ekzistojnë dy lloje kryesore të sistemeve pensionale, sistemi
apo skema e bazuar në transfere (PAYG) dhe sistemi apo skema e pensioneve bazuar në
investime.
Në Republikën e Kosovës funksionon koncepti apo sistemi pensional i investimeve të
mjeteve. Koncepti “i investuar” i referohet secilit program në të cilin kontributet mblidhen
dhe vendosen në llogari individuale përgjatë periudhës në të cilën individët kontribuojnë,
e më pas këto mjete investohen në tregje të kapitalit me qëllim të rritet vlera e këtyre
mjeteve, deri në kohën kur kontribuesit pensionohen. Qëllimi i investimeve të këtyre
mjeteve është që pas investimeve të mjeteve jep mundësi për të siguruar të ardhura më të
mëdha pensionale në të ardhmen, për ata që kanë paguar kontribute.
Dallimi kryesor në mes të sistemit të bazuar në transfere dhe të sistemit të investuar është
se paratë e grumbulluara në sistemin e investuar kursehen, investohen dhe që nuk
shpenzohen menjëherë. Në sistemin e financave publike paratë e mbledhura tek sistemi i
transfereve mjetet e grumbulluara dhe të shpenzimeve janë të inkorporuara në buxhetin e
shtetit, ndërsa tek sistemi i investuar mjetet gjenden në fond të veçantë, të ndara nga
buxheti.
Në Kosovë, sistemi pensional i investimeve përfaqësohet nga llogaritë individuale të
Kursimeve Pensionale që mirëmbahen nga Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovës, ku
aktiviteti kryesor operacional i Trusti-t është procesimi i kontributeve pensionale që ka
për qëllim alokimin e kontributeve nëpër llogaritë individuale të kontribuesve. Sa i përket
sistemit të investimeve të gjitha mjetet financiare të grumbulluara në emër të fondit
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pensional apo të Trustit janë të investuara jashtë Kosovës, ndër të tjera, në tregun e
kapitalit dhe tregun e aksioneve. Në këtë sistem të investimeve mase 40 për qind e aseteve
investohen në Aksione, mase 30 për qind investohen në instrumente të Kthimit Absolut
dhe 30 për qind të mjeteve investohen në asetet tjera (Qeveria e Kosovës, 2016).

2.5 Rregullat dhe tërheqja e kontributeve pensionale

Në politikën e zhvillimit të sistemit të pensioneve paraqiten rregullat për tërheqje. Me
ligjin mbi pensionet në Kosovë personat përkatësisht kontribuesit e ndryshëm mund të i
tërheqin kursimet e veta pensionale në dy mënyra,
1. Tërheqja në një pagesë të vetme ku një kontribues në momentin e aplikimit për
tërheqjen e pensionit i ka të grumbulluara në llogarinë përsonale deri 2,000.00 €uro,
shuma e akumuluar tërhiqet në një pagesë të vetme nga i pensionuari kur mbush 65
vjeç, dhe
2. Tërheqja e kontributeve në faza, po tërheqja mund të bëhet në rastet nëse një
kontribuesi në momentin e aplikimit në llogarinë individuale ka bilanc të akumuluar
më shumë se 2,000.00 euro, shuma i kalohet të pensionuarit në programin e tërheqjes
me faza, gjegjësisht paratë i tërheq tek banka me të cilën Trusti ka marrëveshje për
administrimin e këtij shërbimi (ATK, 2012).
Në këtë rast, i pensionuari mund të tërheq kursimet në baza mujore deri sa ato të shterren.
Pagesat mujore të përfituara në këtë bazë janë 100.00 euro në muaj, në rastet kur bilanci
i transferuar i gjendjes është deri në 10 mijë euro.
3. Në rastin kur një kontribues vdes para moshës 65 vjeçare, bilanci i akumuluar i
transferohet në një pagesë të vetme trashëgimtarëve të tij, pa marrë parasysh bilancin
e llogarisë.
Tërheqja e pensioneve ka filluar që nga viti 2004. Në bazë të Raportit Vjetor të vitit 2010
të Trust-it të Kursimeve Pensionale në Kosovë që nga viti 2004 deri në vitin 2010
pensionet e tyre i kanë tërhequr mase 10,804 persona.
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Tabela 2. Vlera e pensioneve të shpërndara periudha 2004-2010

Burimi: ATK, 2012
Në këtë drejtim vlera e mjeteve të shpërndara për të pensionuarit përkatësisht të cilat janë
tërhequr, nga viti 2004 deri më 2010 shuma ka arritur prej 13.78 milionë euro. Nga kjo
shihet se numri i të pensionuarve që kanë bërë tërheqjen e mjeteve në faza zë peshë më
shumë në numrin e përgjithshëm të pensionuarve.
Në vitin 2010 kjo ka zënë 17 për qind të totalit të numrit të të pensionuarve. Në këtë
kategori bëjnë pjesë kontribues që kanë kursime pensionale më të larta se 2 mijë euro,
pesha që ata zënë në totalin e vlerës së pensioneve të shpërndara të jetë edhe më e lartë,
ku në vitin 2010 merrte pjesë me 37 për qind.

2.6 Tatimpaguesit në të Ardhurat nga Pagat

Të gjithë individët, rezidentë dhe jo-rezidentë, që fitojnë të ardhura nga pagat në Kosovë,
do të konsiderohen të punësuar dhe janë të obliguar të paguajnë tatim në të ardhurat
personale nga pagat, përveç të punësuarave të huaj në trupat e përcaktuara në Ligjin për
Tatimin në të Ardhurat Personale në Kosovë.
Hapat që duhet të ndërmerren për aplikimin e Tatimit mbi të Ardhurat nga Pagat:
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Kontratat e punëtorëve - Për secilin punëtor, punëdhënësi duhet t’i ketë kontratat e
nënshkruara nga punëdhënësi dhe i punësuari, duhet të jenë të vulosura nga punëdhënësi.
Në kontratë përcaktohet pozita e punës, detyrat e punës, data e fillimit, afati i punës,
kompensimi, detyra tjera në bazë të marrëveshjes, etj.
Formulari i Caktimit të Punëdhënësit Kryesor. Secili i punësuar, pavarësisht a punon për
një apo më tepër punëdhënës, obligohet të caktojë punëdhënësin kryesor, duke plotësuar
formularin për caktimin e punëdhënësit kryesor (FCPK), brenda 15 ditëve nga dita e
fillimit të punës.
Këtë formular duhet ta dorëzojë në Zyrën përkatëse të Shërbimit të Tatimpagueseve në
Administratën Tatimore të Kosovës.
Punëdhënësit të cilët nuk janë të zgjedhur si punëdhënës kryesor nga i punësuari i tyre,
do të trajtohen si punëdhënës sekondar për çështjet tatimore.

Tatimi i mbajtur në burim në paga - Pagat zakonisht paguhen një herë, dy herë ose edhe
më shumë herë në muaj, zbritja pranohet në të njëjtën periudhë tatimore si dhe ndalja e
tatimit ne burim lind vetëm kur pagat ne te vërtetë janë paguar
Tatimi në paga - Punëdhënësit kryesor duhet të llogarisin (për çdo muaj të mbajnë tatimin
në burim në paga) dhe të paguajnë tatimin sipas grupimeve të pagave dhe shkallëve
tatimore te dhëna.
Punëdhënësit sekondar duhet ta llogarisin (për çdo muaj të mbajnë tatimin në burim ) dhe
të paguajnë tatimin, vetëm me shkallën maksimale 10.
Deklarimi i Tatimit në Paga- Deklarimi i Tatimit në Paga bëhet vetëm përmes sistemit
elektronik EDI, përmes ueb-faqes së Administratës Tatimore të Kosovës.
Pagesa e Tatimit në Paga dhe Pensione duhet të paguhet përmes fletëpagesës së gjeneruar
nga Sistemi EDI. Pagesa mund të bëhet fizikisht apo përmes E-Banking, në një nga bankat
e autorizuara në Kosovë. Tatimi duhet të paguhet tërësisht në të njëjtën kohë, kur edhe
ndalet në burim.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Nga faza e hulumtimit të literaturës del që në Kosovë parashikohet të ketë ndryshime më
të ngadalshme në raport me disa vende të Evropës sa i përket nevojës për rritje rapide të
fondeve pensionale. Sidoqoftë, një e gjetur e tillë nuk është faktor që mund të bazohemi
dhe të konkludojm se sistemi pensionale i Kosovës është i qëndrueshëm. Përkundrazi,
duke marrë parasysh zhvillimin e ngadalshëm ekonomik dhe mungesën në arkat e shtetit,
atëherë mund të konkludojm se sistemi pensionale në Kosovë, si një komponentë e tërë
sistemit ekonomik-shoqëror, nuk është i qëndrueshëm.
Kjo hipotezë është ngritur bazuar në të gjeturat nga hulumtimet e bëra në literaturë në
raporte, dhe nga observimi i gjendjes aktuale të raportuar nga mediat dhe nga
institucionet. Hulumtimi i zhvillimit historik të sistemit pensionale në kosë len për të
kuptuar se ka ende sfida të cilat nuk janë tejkaluar.
Dy pyetjet themelore të adresuara në këtë punim janë:
1. Sa është i qëndrueshëm sistemi pensionale në Kosovë?
2. Çka mund të bëhet më shumë që ky sistem më i qëndrueshëm duke marrë parasysh
kushtet dhe specifikat e vendit?
Gjatë tërë procesit të ndërtimit të sistemit të pensioneve në Kosovë do të ndeshemi me
probleme të natyrave të ndryshme, disa prej të cilave kërkojnë zgjidhje të menjëhershme,
ndërsa të tjerat duhet të jenë pjesë e strategjisë afatgjate të reformës. Aktualisht janë një
spektër çështjes të hapura, të cilat kërkojnë zgjidhje, kurse nuk kanë arritur të gjejnë vend
të merituar në draftin e tanishëm të pensioneve, por do të adresohen më vonë. Ne besojmë
se definimi i një strategjie më të gjerë për reformimin e sektorit social në afat të gjatë
kërkon që të merren parasysh aspektet, si vijojnë :
a) Pozita sociale e punëtorëve, të cilat janë përjashtuar nga puna, menjëherë pas
okupimit të Kosovës nga Serbia në vitin 1990, të cilët nuk i plotësojnë kushtet për
pensionin e pleqërisë, kurse tani për shkak të moshës së shtyrë nuk mund të gjejnë
punë në ndërmarrjet e tjera. Këto punëtorë aktualisht janë të provuar nga dy të
drejta, nga e drejta në pagë dhe nga e drejta në pension (deri sa të mbushin 65vjeç);
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b) Pozita e sociale e pensionistëve aktualë vështirë se mund të zgjidhet me pensionin
bazë, i cila nuk do t’i plotësonte as nevojat elementare, e të mos flasim për
shportën jetësore, të vlerësuar nga Banka Botërore (Lindeman, Rutkoëski &
Sluchynskyy, 2000).
c) Një ndër çështjet më akute, është ajo e zgjidhjes së statusit të pensionistëve dhe
invalidëve të punës dhe të luftës. Duhet të përcaktohen kriteret dhe të zhvillohen
kapacitetet për vlerësimin efikas të rasteve që i përkasin invaliditetit. Me rëndësi
është që të vërtetohet statusi invalidor i çdo pensionisti dhe me ligj të veçantë të
rregullohet pensioni invalidor.
d) Çdo propozim që i përket zhvillimit të sektorit social në Kosovë duhet të
analizohet nga perspektiva e implikimeve potenciale makroekonomike dhe
buxhetore. Analizat tona mbi tregun vendor të punës tregojnë se programet sociale
të financimit ekstenziv nga kontributet në paga mund të hasin në vështirësi duke
e pasur parasysh nivelin e ulët të punësimit formal. Gjatë periudhës së keqësimit
të gjendjes sociale, procesi i marrjes së vendimeve duhet të jetë i balancuar në
mënyrë të ndjeshme ndërmjet nevojave për asistencë sociale dhe prioriteteve
zhvillimore;
e) E drejta e pensionit bazë parashihet për të gjithë qytetarët e Kosovës, të cilët
mbushin moshën 65 vjeçare. Edhe pse kjo nënkupton barazinë e plotë të tyre
shoqërore, ata nuk do të jenë të pabarabartë materialisht, sepse një numër i tyre
marrin edhe pensionet e tjera, si nga Beogradi ashtu edhe nga shtetet e tjera
perëndimore, çështje kjo e cila meriton shqyrtim të veçantë;
f) Objektivisht në situatën konkrete, adresimi i këtyre problemeve do të orientohet
nga buxheti i Kosovës, i cili pas uljes së nivelit të donacioneve, do të përballojë
edhe shumë probleme të mëdha (veçanërisht pagat në sektorin publik dhe nevojat
për investim e kapitale në veprimtaritë publike, si në arsim, kulturë etj.). Disa nga
këto relacione do të pasqyrohen në kapitullin vijues. Në këtë situatë veçanërisht
për zgjidhjen e problemeve të pensionistëve aktualë të moshës dhe atyre invalidor
dhe të punëtorëve të përjashtuar nga puna, të cilët akoma nuk i plotësojnë kushtet
për pension, përkatësisht për zbutjen e problemeve sociale, zgjidhja e mundshme
racionale do të jetë shfrytëzimi i pjesshëm i fondeve nga privatizimi i
ndërmarrjeve shoqërore. Vëmendje e posaçme politike duhet t’i kushtohet
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shfrytëzimit potencial të mjeteve nga privatizimi për pensionistët të cilët kanë
kontribuar në sistemin e vjetër. Së këndejmi, nxitja e fillimit të procesit të
privatizimit edhe në këtë aspekt paraqitet si nevojë e domosdoshme.
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4. METODOLOGJIA
Ky hulumtim është realizuar në tri faza kryesore:
1. Hulumtimi i literaturës –studim kualitativ që ka rezultuar në ngritjen e dijës që
ndërlidhet me temën, pra një eksplorim i gjendjes faktike të kontributeve pensionale në
Kosovë.
2. Analizimi i dokumenteve dhe raporteve të ndërlidhura me tatimet dhe pensionet në
Republikën e Kosovës.
Sintetizim i të gjeturave me qëllim të paraqitjes së rezultateve nga analizimi.
Përfundimi ka rezultuar në një varg diskutimesh dhe përfundimesh që konsiderohen të
janë të dobishme për organizatat dhe bizneset në mënyrë që të njohën me procedurat e
kontributeve pensionale, rëndësinë dhe procesin e krijimit dhe të shpërndarjes.
Qëllimi i këtij studimi është të sigurojë një supozim të ndryshëm për te vlerësuar tri gjëra;
shuma e detyrimit ose tepricën, shumën e ashtuquajtur ‘’kontributi vjetor nominal’ dhe
kontributin pensionale. Të gjitha këto shuma paguhen nga tatimpaguesit për përfitimet e
ardhshme të pensioneve.
Për të realizuar hulumtimin kuantitativ janë përdorur burime te drejtpërdrejta nga
Administrata Tatimore e Kosovës. Nga aty është konkluduar niveli i informimit dhe i
njohës së sistemit pensional në Kosovë dhe janë adresuar dy pyetje themelore:
1. Si të kuptohet çështja e skemave pensionale në Kosovë?
2. Cilat janë problemet apo sfidat që organizatat përgjegjëse për dizajnimin dhe
aplikimin e këtyre skemave hasin?
Në këtë punim ka një gërshetim instrumentesh kërkimore duke përfshirë edhe metodën
analitike, atë përshkruese apo narrative dhe atë statistikore-krahasimore për të dhënë një
përmbledhje informacionesh teorike për kontributet pensionale në përgjithësi. Mangësitë
njerëzve rreth skemave pensionale kanë kërkuar një mobilizim të përgjithshëm
pavarësisht grup moshave.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Duke marrë parasysh se hulumtimi ka karakter deskriptive dhe analitik, rezultatet
gjithashtu janë paraqitur si deskriptive dhe analitike. Nga ky hulumtim janë derivuar disa
rezultate teorike kualitative të cilat në vazhdim janë diskutuar.
Krahasimi i trendëve bazuar në statistika nga e kaluara, e tanishmja dhe parashikimet për
të ardhmen, mund të kolaudohet se në të ardhmen e afërt dy gjëra do të veprojnë në
fuqizimin e njëra tjetrës, por që për ekonomitë Evropiane, e edhe për ekonominë e
Kosovës nuk janë shenja për të u krenuar.
Në projeksionet e zhvilluara lidhur me shtimin e popullsisë parashihet një rritje e
popullsisë mbi 65 vjeç, me normë mesatare vjetore nga 3% deri në 4%. Trendët e tilla të
rritjes relative të popullsisë së moshuar (mbi 65 vjeç) flasin për nevojën e ndërtimit të një
sistemi konsistent pensional, i cili në kushtet e ekonomisë së tregut do jetë në gjendje të
ofrojë mbështetje substanciale për pensionistët. Kjo gjendje nuk mund të konsiderohet e
lehtë, duke marrë parasysh se vendi nuk ka shënuar ngritje ekonomike të mjaftueshme që
të sigurojë burime alternative në rastet kur fondet pensionale mund të mos janë sufiҫiente.
Nisur nga fakti se, për dallim prej shumë vendeve, ku plakja e popullsisë shënon një
presion të madh në fondet e pensioneve, në Kosovë edhe më tutje do të mbetet relativisht
e ulët pjesëmarrja e personave në moshë mbi 65 vjeç, gjë që në kontekstin e problemeve
të mëdha në ndërtimin e fondeve të pensioneve në Kosovë paraqet një rrethanë lehtësuese.
Duke qenë në një situatë e cila nuk mund të kualifikohet si e lakmueshme, do të jet e
nevojshme që të merren parasysh faktorët tjerë potencial të riskut të cilët në një mënyrë
apo tjetrën mund të e keqësojnë ekuilibrin e pranuar me hezitim nga institucionet.
Një hulumtim i bërë në muajin tetor të këtij viti, janë anketuar 200 pensionistë nga 7
regjione të Kosovës, të cilët kanë realizuar pensione në sistemin e kaluar. Mostra ka
përfshirë pensionistë të pleqërisë, pensionistë me pensione të beneficuara, pensionistë
invalidor dhe ata që gëzojnë pensione familjare.
Anketimi është bërë në një mostër me zgjidhje të rastësishme. Mbi 60% e të anketuarve
ishin të moshës mbi 65 vjeç. Nga të dhënat e anketës del se pjesa më e madhe
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pensionistëve (51,52%) jetojnë në familje me mbi 7anëtarë, ndërsa të vetëm ishin vetëm
3.64%. Pjesa më e madhe e tyre jetojnë në shtëpi ose banesë (90%).
Nga pensionistët e anketuar, rreth 5% prej tyre nuk e kanë të zgjidhur problemin e
banimit, kurse rreth 3% e tyre nuk kanë dhënë përgjigje fare në këtë kontekst. Një numër
relativ prej afërsisht 2.7% kanë pronësi shtëpi ose banesë. Prej të anketuarve, rreth 95.5
% deklarohen se tani nuk e realizojnë pensionin e tyre.
Struktura e këtyre burimeve shihet më së miri nga rezultatet e anketës:

Figura 1. Burimet kryesore të ekzistencës së pensionistëve
Burimi: Riinvest, 2001
Ekzistojnë vlerësime të ndryshme për numrin aktual të popullsisë në Kosovë. Hulumtimet
e IR vlerësonin që Kosova në vitin 1997 kishte rreth 2,3 milionë banorë, duke përfshirë
edhe kosovarët që përkohësisht janë në botën e jashtme, që do të thotë se në vitin 2001
kishte mbi 2.4 milionë banorë.
Vlerësimet e bëra nga institucionet ndërkombëtare e përcaktojnë popullsinë e Kosovës në
rreth 2,2 milionë banorë. Nga ky numër mbi 5,7%, ose rreth 130.000 individë janë të
moshës 65 vjeç ose më të vjetër. Të moshës së punës (prej 16-64 vjeç) do të jenë rreth 1,5
milion njerëz. Faktin se edhe popullatën e Kosovës e pret fillimi i një trendi të plakjes e
argumentojnë edhe të dhënat mbi fatalitetin.
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Figura 2. Ecuria e fertiliteti në Kosovë
Burimi: Islami, 2008
Nga të dhënat në grafikun 3 shihet se viteve të fundit ka filluar të bie pjesëmarrja e
popullatës së re në popullatën e përgjithshme. Vlerësimet e hulumtimeve të Riinvestit
flasin se që nga viti 1981, për shkak të efekteve të shpërnguljes së të rinjve dhe familjeve
të tyre nga Kosova, po vie duke rënë pjesëmarrja e grup moshës deri në 19 vjeç, në
strukturën e popullatës së përgjithshme, nga 52,3% në vitin 1981 në 48% në vitin 2001
(Riinvest, 2001). Në të njëjtën kohë kemi rënie të lehtë të pjesëmarrjes të grup moshës
mbi 60 vjeç deri në vitin 1991 dhe rritja e lehtë e pjesëmarrjes së kësaj grup moshe në
vitet e mëpasshme, gjë që si trend pritet të vazhdojë. Në suaza të kësaj grup moshe,
vlerësohet se pjesëmarrja e atyre mbi 65 vjeç, do të dyfishohet gjatë 5 dekadave të
ardhshme (Riinvest, 2001).

Figura 3. Struktura e popullsisë së përgjithshme në Kosovë
Burimi: Riinvest, 2001
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Nga Tabela 3 mund të kuptohet rënia e numrit të grupmoshës deri në 19 vjeçare. Rënia
më e madhe ka ndodhur nga viti 1981 deri në vitin 1991.
Tabela 3. Dinamika e numrit të pensionisteve
Viti

2001

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Mbi moshën 65 vjeç
131,548 146,436 174,732 209,529 249,456 297,499 334,890 374,888 427,772 500,032 586,085
Pjesëmarrja në numrin
total të popullatës
5.8%

6.0%

6.6%

7.4%

8.2%

9.1%

9.6% 10.0% 10.7% 11.9% 13.2%

Burimi: Riinvest, 2001
Kjo mund të ndërlidhët me faktorin politik dhe atë ekonomik që ka ndikuar në atë kohë
në Kosovë. Nga kjo mund të konkludojm se efekti i ndryshimeve politike dhe atyre
ekonomike është vështirë i parashikueshëm dhe ka ndikim në konceptualizimin e
skemave pensionale.
Në vazhdim mund të konkludojm se pavarësisht se rregulloret e ndryshme bazohen në
parashikim, prapëseprapë rregulloret duhet të ekzistojnë dhe të fuqizohen konform
kërkesave aktuale dhe të atyre të ardhmes.
Sipas projekt Rregullores së pensioneve janë paraparë mundësi relativisht të gjëra për
investime nga fondet e kursimeve pensionale. Qëllimet e investime vejanë:
•

Sigurimi i mjeteve të pensionit;

•

Shumëllojshmëria e investimit;

•

Fitimi maksimal i qëndrueshëm me sigurinë e mjeteve të pensionit dhe

•

Ruajtja e likuiditetit të mjaftueshëm.

Mundësitë e angazhimit të këtyre mjeteve në institucionet dhe instrumentet financiare
ndërkombëtare, sipas projektrregullores do të jenë:
a. Mjetet monetare, duke përfshirë llogaritë bankare dhe depozitat në banka që i
liçenson organi rregullativ bankar i shtetit, anëtar i Organizatës për Bashkëpunim
Ekonomik dhe Zhvillim;
25

b. Letrat me vlerë që i emeton shteti, anëtar i Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik
dhe Zhvillim;
c. Letrat me vlerë që i emetojnë qeveritë lokale në shtetet, anëtare të Organizatës për
Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, në masën që e garanton shteti përkatës
d. Letrat me vlerë të regjistruara në rregullatorin e tregjeve të kapitalit të çdo shteti
anëtar i Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim dhe
e. Fondet e përbashkëtat dhe të investimit, varësisht nga miratimi në shtetin
institucionit brenda shtetit anëtar i Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe
Zhvillim. Në Kosovë mjetet e kursimeve pensionale do të mund të investohen si
vijon:
4. Mjetet monetare, duke përfshirë llogaritë bankare dhe depozitat në banka, që i
liçenson BPK-ja, por që nuk janë nën masat e detyrimit dhe që nuk janë lëndë e
pezullimit të liçencës së tyre;
5. Letrat me vlerë, që i emeton Qeveria e Kosovës, në masën e garantuar nga Qeveria e
Kosovës (Musalem & Palacios, 2004).
Ndërmarrjet janë munduar që duke u bazuar në regullativat dhe normat kërkon Letrat me
vlerë të ndërmarrjeve (duke përfshirë, por pa i kufizuar aksionet dhe obligacionet), të
regjistruara në rregullatorin e tregjeve kapitale të Kosovës dhe të plasuara përmes ofertës
publike, me kusht që letrat e tilla me vlerë të jenë kuotuar në bursën e letrave me vlerë në
Kosovë ose në ndonjë juridiksion tjetër të shtetit, anëtar i Organizatës për Bashkëpunim
Ekonomik dhe Zhvillim; dhe Fondet e përbashkëta dhe të investimeve, varësisht nga
miratimi i rregullatorit në Kosovë. Vlerësohet se investimi i këtyre mjeteve, gjithsesi do
të jetë një nxitje e rëndësishme në lehtësitë në krijimin dhe zhvillimin e tregut vendor të
kapitalit dhënë nxitjen e aktiviteteve investuese, veçanërisht në sektorin e NVM-ve,
sektor ky i cili po tregon performanca të kënaqshme për investime dhe disiplinë korrekte
në kthimin e kredive të marra nga bankat dhe institucionet e tjera financiare jo bankare.
Ky është padyshim një indikator i cili tregon se në rastin e realizimit të aktiviteteve
ekonomike të duhura në vendin e duhur dhe për klientin e duhur, mund të gjenerohen të
ardhura të mjaftueshme, si dhe mund të ndryshohet gjendja në aspektin e punësimit.
Rrjedhimisht, është e nënkuptueshme që procesi i tillë ekonomik është i përcjellë me
norma, rregullore dhe standarde përkatëse.
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Propozim rregullorja, po ashtu, definon metodat e pagimit të pensioneve përmes
kompanive të licencuara të sigurimeve; kompanitë e tilla do të mund të zgjedhin personat
të cilët do të marrin pensionet që atyre u përgjigjen. Procedura e licencimit të këtyre
kompanive do të determinohet nga Autoriteti Qendror Fiskal i Kosovës
Për të siguruar pensione suplementare të punëdhënësit, do të duhej të krijonin fondet
suplementare për pensionin e punëdhënësit. Fondi do të duhej të krijohej nëpërmjet të një
akti themelues, i cili nënshkruhet nga organi më i lartë qeverisës i punëdhënësit.
Departamenti i Pensioneve i BPK-së do të aprovojë përmbajtën e çdo akti themelues,
duke kërkuar që ai të përmbushë kërkesat e përcaktuara nga departamenti. Asetet e
pensionit të Fondit rrjedhin nga kontributet e bëra ngase në interes të pjesëmarrësve të
Fondit dhe investimet e bëra me ato kontribute. Në Projekt Rregulloren për pensionet
suplementare të punëdhënësit janë të rregulluara edhe licencimi i këtij lloj pensioni,
mënyra dhe kushtet e investimeve nga ky fond
Mjetet te cilat do te grumbullohen në vitet e ardhshme shihen nga tabela vijuese.
Tabela 4. Mjetet te cilat do të grumbullohen në vitet e ardhshme.

Burimi: Islami, 2008

Çfarë skeme pensionale do të ishte funksionale dhe e qëndrueshme në Kosovë?
Në Kosovë nuk mund të instalohet një skemë pensionale e kopjuar nga ndonjë vend i
unionit evropian meqë karakteristikat e Kosovës ndryshojnë nga të gjitha shtetet që mund
të merren në konsiderim.
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Në qoftë se do të fillonim një konceptualizim të skemës pensionale të Kosovës, atëherë
do të duhet të merren parasysh shumë faktorë, si nga hulumtimi literaturës, ashtu edhe
nga praktikat e ndryshme të vendeve të ndryshme.
Nëse do të kombinonim skemën pensionale të Britanisë së madhe me atë Kosovës, do të
fitonim një renditje të faktorëve konstituiv të një skeme potenciale si në vijim:
1. Pensionistët profesionistë dhe ata personal apo individual;
2. Pensionistët nga puna, dhe ata nga grupi i të papunëve;
3. Me benefite të definuara dhe me kontribute të definuara;
4. Të financuar dhe të pa financuar.
Në rastin e parë do të kemi faktor kontradiktor duke marrë parasysh se në Britani numri
më i madh i pensionistëve është nga bota profesionale, kurse në Kosovë nga ajo
individuale.
Në rastin e dytë do të kemi rast të njëjtë me të parin, ku në Britani shumica e pensionistëve
vjen nga puna e rregullt apo gjysmë e rregullt, kurse në Kosovë, rasti është i kundërt.
Në rastin e tretë nuk do të mund të i krahasojmë fare, meqë në Kosovë më shumë kemi të
bëjmë me benefite, kurse në Britani me kontribute. Pikën e katërt nuk mund të e
kuantifikojmë në mungesë të informacioneve për Kosovën.
Çfarëdo që të mendohet në skemën pensionale të Kosovës, nuk do të jep rezultate të
dëshiruara nëse nuk janë problemet e punësimit.
Nëse do të merreshin faktorët tjerë si mirëqenia, zhvillimi ekonomik, fuqia blerëse,
sigurimi shëndetësor dhe social, do të rezultonte në një skemë më të përshtatshme për
Kosovën. Kjo temë rekomandohet që të trajtohet në një hulumtim të fushës së caktuar.
Gjithashtu nëse merren parasysh edhe elementet tjera si gjyqësori, pjekuria institucionale,
kultura organizative, etj. me siguri se do të mund të propozohej një skemë e caktuar
pensionale që do të ishte përgjigjur në pyetjet e qëndrueshmërisë ekonomike, të financimit
dhe të menaxhimit të riskut.
Nëse merren parasysh parashikimet e vjetërsimit të popullatës, atëherë treguesit do të
ndryshojnë dukshëm në rastin krahasimor. Në këtë rast Kosova është në një pozicion më
të favorshme duke e marrë parasysh se plakja e popullsisë do të jet e shkalle më të ulët se
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sa e Britanisë. Kjo na jep të kuptojmë se skemat pensionale nuk mund të merren nga një
model ekzistues nëse këto i përjashtojnë specifikat e vendeve. Ky rrjedhim vjen nga
krahasimi vendeve të ndryshme në aspektin e skemave pensionale, mund të behet për
arsye teknike, dhe se një model fiks i skemave pensionale nuk ekziston tani për tani
(Dominczak, 2003).
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Globalizimi dhe ndryshimet të cilat janë rezultat i dijes tani po e lënë prapa epokën e
industrisë dhe po e vënë në plan të parë epokën e ekonomisë së dijes. Nëpërmjet
ekonomisë së dijes kontribuohet në biznes, shkencë, inovacione dhe zhvillimet në
mirëqenien individuale dhe atë të përgjithshme. Në këtë kontekst edhe ndërtimi i skemave
dhe sistemeve pensionale në Kosovë dhe në vendet në tranzicion duhet të kalojë në
automatizim dhe të shfrytëzojë teknologjinë adekuate të informacionit.
Edhe pse fokusi i këtij hulumtimi nuk është të diskutohet teknologjia e informacionit,
menaxhimi i dijës apo tema tjera, por pensionet, nuk mund të i iket fakteve se pikërisht
dija dhe teknologjia kanë krijuar mundësi të reja jo vetëm brenda ekonomive nacionale,
por edhe më gjerë, duke e globalizuar biznesin, shkencën, informatat dhe zhvillimet në
fushën e menaxhimit të financave, të menaxhimit të burimeve njerëzore , dhe më këtë
edhe të sistemeve pensionale.
Në anën tjetër, teknologjia, dija dhe zhvillimi më i shpejtë i burimeve njerëzore mundëson
krijimin e vendeve të punës, e vendet e punës gjenerojnë më tutje aktivitete ekonomike,
ku këto të fundit mundësojnë produktivitet, respektivisht mundësi për investime dhe për
kursime. Prandaj, për një shtet siç është Kosova, është i rëndësishëm sistemi i edukimit
dhe zhvillimi i dijes në mënyrë që të ketë efekt afatgjatë strategjik në ndërtimin e një
sistemi të qëndrueshëm pensional.
Propozim rregulloret që definojnë metodat e kompensimeve pensionale përmes
kompanive profesionale dhe të licencuara duhet të janë më fleksibël dhe paraprakisht të
definojnë kriteret për zgjedhjen dhe pranimin e këtyre kompanive. Pavarësisht se ekziston
Autoriteti Qendror Fiskal i Kosovës, elementi profesional teknik dhe teknologjik që
përfshinë dijen , shkathtësitë dhe aftësitë e kompanive, nuk duhet të jetë i optimizuar , por
i maksimizuar.
Vendet e ndryshëm kanë aplikuar gjatë kohës së fundit një serë teknologjishë dhe kanë
aplikuar metoda të ndryshme me qëllim të zhvillimit të mundësive afat-gjata për pensione.
Këtu prap rol të rëndësishëm luan organizimi i burimeve, proces i cili proceson një masë
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të madhe informative, të ndara nga rrjedhat e produkteve dhe burimeve të prekshme dhe
të paprekshme.
Kuptimi i ekzistencës së fondeve për pensione suplementare të punëdhënësit, do të ishte
i arsyeshëm nëse do të planifikohej duke bërë diferencimet profesionale të bazuara në të
ardhurat dhe në rëndësinë vitale të profesioneve për shtetin. Kjo do të ishte e rëndësishme
në aspektin strategjik ekonomik, kurse në aspektin social, një fondacion i tillë do të mund
të bazohej në parashikimet globale të nevojave të njerëzve të kategorive të ndryshme , me
theks të veçantë të atyre me aftësi të kufizuara. Fondacionet e tilla do të duhej të
krijoheshin nëpërmjet rregullimit dhe veprimit të ligjit mbi të ardhurat dhe obligimet.
Rregullorja që p.sh definon që një shumë prej një përqindjeje të cilën çdo i punësuar
është i obliguar të e paguaj nga bruto të ardhurat e tija, kurse len në ;mëshirën’ vullnetare
të shtohet kjo shumë nga personat që kanë dëshirë, ka një dozë të jo profesionalizmit në
vendosjen e rregulloreve dhe të obligimeve., edhe pse ndoshta është menduar të
kontribuoj në aspektin social.
Rregulloret mund të përshtaten me rregulloret e vendeve me praktikat më të mira dhe të
adaptohen në kushtet dhe në specifikat vendore. Në ketë rast tatimi do të mund të
aplikohej bazuar në nivelet e të ardhurave, në gjendjet dhe në sasinë e pronave apo të
patundshmërive. Në këtë rast dy aspekte prioritare do të mund të optimizoheshin: tatimi
në fitim mbi normat e përcaktuara në nivele, normat e kontributeve të bazuara në të
ardhura dhe në atë pronësore dhe në aspektin e dytë që është ai social ku do të i kushtohet
vëmendje shëndetësisë dhe arsimit.
Normat tatimore janë të definuara ashtu që pothuajse të gjitha nivelet e pagave i atakon.
Kjo mund të rregullohej më mirë me përcaktimin e 110% të pagës minimale. Nëse do të
caktohej p.sh paha minimale 200€ në muaj, atëherë të gjithë ata që kanë pagë të vlerës
110% të pagës minimale të mos paguajnë fare tatim. Kurse nga pragu i 110% të
formulohen nivelet e tatimeve në mënyrë progresive.
Nëse paraprakisht do të ishin definuar modelet rregullative të tatimeve, atëherë ligji mbi
skemat pensionale do të ishte rregulluar me lehtësi. Në ligj do të duhej ndërhyrë në atë
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mënyrë që të minimizojë bazamentin e skemave pensionale të financuara nga burimet
tjera të shtetit të ndryshme nga kontributet e tatimpagueseve.
Rregulloret e vjetra të realizuara në kohen e UNMIK do të duhej të transformoheshin apo
të ndryshoheshin në rregullore aktuale dhe valide.
Në aspektin operativ të qeverisë ka lëvizje në drejtim të ngritjes së pensioneve për një
përqindje të caktuar. Kjo është çasje normale dhe aktuale e cila potencialisht duhet të
rezultojë në ndryshime të kërkuara.
Përkundër fakteve që është punuar shumë në reformën e pensioneve, ka evidencë që kjo
lëmi të ketë ngecje të pakontestueshme. Një nga dobësitë e rregullativat është aspekti
gjinor. Në skemën pensionale nuk duhet të ketë avantazh gjinor. Kjo nënkuptohet si
neglizhencë e përdorimit të teknologjisë dhe të dijës në arritjen e objektivave të parapara
me ligj.
Sistemi i sigurimeve shoqërore në Kosovë mbulon një numër sigurimesh për sëmundjet
afatshkurtra, lejen e lindjes, pagesën për papunësinë, kostot për shëndetin dhe pensionet,
kryesisht përqendrohet tek këto të fundit. Shumica e të ardhurave shkojnë për sistemin e
pensioneve dhe shumica e shpenzimeve gjithashtu drejtohet drejt pensioneve.
Megjithatë, në modelin aktual të sistemit të pensioneve ka mangësi të mëdha, të cilat
evoluan si arnime për të korrigjuar problemet e mëparshme.
Qeveria tani e ka përzgjedhur modelin shumë kolonësh të pensioneve dhe i duhet të
ristrukturojë rrënjësisht sistemin aktual, duke eliminuar shumë ose pjesën me të madhe të
mangësive aktuale.
Vendimi që do të marrë qeveria në lidhje me sistemin e pensioneve, do të këtë implikime
për degët e tjera të sigurimeve shoqërore. Shumica e këtyre risqeve të tjera mundet ose të
mbulohen nga shteti në nivelin e uljes së varfërisë ose mund të mbulohen direkt nga
punëdhënësit Organizatat e diturisë janë organizata të cilat në bilancin e gjendjes kanë
mjete në sasi të vogla, në raport me vlerën e shtuar të cilën e realizojnë dhe të cilat
zbatojnë plotësisht strategji të ndryshme. Ato nuk garojnë në minimizimin e shpenzimeve
gjatë transaksioneve, vetëm ne formësimin dhe riformulimin e mjeteve me qëllim të
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krijimit të kombinimeve të veçanta, të domosdoshme për plotësimin e kërkesave të
ndryshme dramatike të konsumatorëve.
Sistemi i sigurimeve shoqërore në Kosove ndeshet me shumë probleme, ndër të cilët jo
më i vogli është niveli tepër i lartë i kontributeve, që renditet ndër me të lartët në Evropën
Perëndimore. Formati fillestar i sistemit ishte gjithëpërfshirës, mbulonte risqet e moshës
së tretë, paaftësitë, vdekjen e kryefamiljarit, sëmundjet afatshkurtra, lejen e lindjes,
papunësinë dhe kosto të shëndetit. Këto përfitime financoheshin përmes kontributit të
pagës (borderosë) dhe vlerësoheshin si nga ana e punëdhënësit ashtu edhe nga ana e
punëmarrësit, por në shkallë të ndryshme për përfitime të ndryshme. Megjithatë, edhe
vendi ynë si shumë vende të tjera të tranzicionit, ka përjetuar një rritje të nivelit të
informalitetit të krahut të punës, gjë që ka sjellë të ardhura të kufizuara nga kontributet e
pagave, ndërsa përballet me barrën e mbështetjes të disa brezave të të moshuarve, shumica
prej të cilëve gëzojnë të drejtën e pensionit të plotë. Kosova ka arritur të shmangë një
krizë financiare në sistemin e sigurimeve shoqërore duke kompensuar ndjeshëm
përfitimet dhe duke kaluar fondet ndërmjet degëve të sigurimeve shoqërore.
Kompensimi i përfitimeve ka çuar në probleme të tjera, duke qenë se individët duke e
kuptuar se përfitimi i tyre do të jetë i ulët pavarësisht nga kontributi, zgjedhin të
deklarojnë të ardhura me të ulëta dhe e kalojnë pjesën me të madhe të karrierës së tyre të
punësimit në sektorin informal. Në të njëjtën kohë, qeveria është përpjekur të rrisë nivelin
e përfitimeve për përfituesit e pensioneve më të ulëta, për pensionistët në zonat rurale me
qëllim njehsimin e tyre me atë të pensionistëve në zonat urbanë. Rrjedhimisht kanë lindur
një numër pabarazisë në sistemin e pensioneve, ku të punësuarve urbanë u kërkohet të
paguajnë kontribute të larta për pensione të kufizuara, ndërsa të punësuarit në zonat rurale
paguajnë kontribute të ulëta dhe marrin pensione më të ulëta, por që janë relativisht shumë
të larta në krahasim me atë çka kanë paguar.
Nga statistikat e ndryshme të analizuara edhe në këtë hulumtim , shihet qartë koncentrimi
i grup moshave në Kosovë, si dhe disa trende dhe parashikime të ndërlidhura me lëvizjet
e popullatës. Është evidente tendeca për të dëshmiuar parashikimin që tregon se numri i
pensionistëve në kosovë në 30 vitet e ardhëshme do të dyfishohet. Këto parashikime
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bazohen në trendët e rritjes dhe të plakjes së popullsisë, por nuk i marrin parasysh edhe
faktorët tjerë, si p.sh të migracionit, të natalitetit, të shëndetësisë, etj.
Performanca e investimeve të Trustrit ka pasur ulje dhe ngritje të përafërta me treguesit e
indekseve botërore, për shkak të përmasës së madhe të investimeve të Trustit në tregjet
botërore.
Diversifikimi i portofolios së investimeve të Trustit nuk është i mjaftueshëm për nga
numri i aseteve, llojllojshmëria e aseteve dhe shtrirja gjeografike.
Prania e vogël e investimeve të brendshme në portofolion e Trustit ka bërë që me rënien
ekonomike të kulmuar në vitin 2008 Trusti të ketë rënie të mëdha në kthime.
Mundësitë e Trustit për investime të brendshme janë të kufizuara, për shkak të normave
të ulëta të interesit që ofrojnë bankat komerciale, por mbi të gjitha për shkak të mungesës
së tregut të kapitalit.
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